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Özet: Bu çal›flmada, Ceylanp›nar Tar›m ‹flletmesi Siyah Alaca sürüsünde 1990-1997 y›llar› aras›nda do¤um yapan 1816 bafl inekten
elde edilen toplam 3484 adet süt verim kayd› (1520 adet 1., 1206 adet 2. ve 758 adet 3. laktasyon kayd›) bireysel hayvan modeli
alt›nda K›s›tlanm›fl Maksimum Olabilirlik (Restricted Maximum Likelihood: REML) yöntemi kullan›larak analiz edilmifl ve laktasyon
s›ralar›na ait süt verimleri için kal›t›m dereceleri ile bu özellikler aras›ndaki genetik ve fenotipik korelasyonlar tahmin edilmifltir.
Analizde, 305 güne düzeltilmifl süt verimleri kullan›lm›fl ve flansa ba¤l› hayvan etkisi yan›nda sabit etkili faktörler olarak buza¤›lama
y›l› ve buza¤›lama ay› (kesikli), ile buza¤›lama yafl› (ay sürekli) al›nm›fl ve bu faktörlerin süt verimlerini etkiledikleri görülmüfltür (P
< 0,01).
Yap›lan analiz sonucu 1., 2. ve 3. laktasyon s›ralar› için 305 günlük süt verim ortalamalar› s›ras›yla 5046,3 ± 31,13 kg, 5175,8 ±
37,02 kg ve 5268,2 ± 47,32 kg olarak bulunmufltur. Ayn› flekilde 1., 2. ve 3. laktasyon süt verimine ait kal›t›m dereceleri s›ras›yla
0,297 ± 0,025, 0,369 ± 0,027 ve 0,359 ± 0,034 olarak tahmin edilmifltir. Laktasyon s›ralar›na ait süt verimleri aras›ndaki genetik
korelasyonlar (1. ve 2. laktasyon için 0,738 ± 0,017, 1. ve 3. laktasyon için 0,632 ± 0,022, 2. ve 3. laktasyon için de 0,742 ±
0,024) pozitif yönde ve istatistiki olarak önemli bulunurken; fenotipik korelasyonlar da ayn› s›ras›yla 0,569 ± 0,021, 0,487 ± 0,052
ve 0,542 ± 0,031 ve istatistiki olarak önemli bulunmufltur.
Anahtar Sözcükler: Kal›t›m derecesi, genetik ve fenotipik korelasyon, süt verimi, Siyah Alaca, REML

Estimation of Genetic Parameters and Correlations for the First Three Lactation
Milk Yields in Holstein Friesian Cattle by the REML Method
Abstract: In this study, 3484 milk yield records (1520 first, 1206 second and 758 third lactations) obtained from 1816 cows born
between 1990 and 1997 in the Holstein-Friesian herd of Ceylanp›nar State Farm were used to estimate the heritabilities, and genetic
and phenotypic correlations between lactation milk yields using an individual animal model and the restricted maximum likelihood
(REML) method.
In the model studied, 305-day milk yields were used and individual animal effects were assumed to be a random effect, calving year
and calving months were fixed effects, and calving age (as months) was a covariate, and all of these factors affected milk yields in
a statistically significant manner (P < 0.01).
Means of 305-day milk yields for the first, second and third lactations were 5046.3 ± 31.13 kg, 5175.8 ± 37.02 kg and 5268.2
± 47.32 kg, respectively. Heritabilities for the first, second and third lactations’ milk yields were 0.297 ± 0.025, 0.369 ± 0.027
and 0.359 ± 0.034, respectively. Genetic correlations between the first and second, first and third, and second and third lactations
were positive and statistically significant (0.738 ± 0.017, 0.632 ± 0.022 and 0.742 ± 0.024, respectively). Furthermore, for the
same pairs of lactation numbers indicated above, phenotypic correlations were also positive and statistically significant (0.569 ±
0.021, 0.487 ± 0.052 and 0.542 ± 0.031, respectively).
Key Words: Heritability, genetic and phenotypic correlation, milk yield, Holstein Friesian, REML
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Girifl
Günümüzde, modern anlamda yap›lan seleksiyon
çal›flmalar›nda genellikle birden fazla özellik üzerinde
durulmaktad›r. Çok özelli¤e dayal› hayvan ›slah›
çal›flmalar›na, özellikle son 20-30 y›l içinde bilgisayar
teknolojisindeki h›zl› geliflim ve buna paralel olarak
gelifltirilen etkin yöntemler önemli katk›lar getirmifltir.
E¤er, hayvan ›slah› çal›flmalar›nda birden fazla özellik
üzerinde duruluyorsa, bu tür çal›flmalardan etkin ve
sa¤l›kl› sonuçlar al›nmas›nda, ›slah edilecek özelliklere ait
genetik parametreler ile özellikler aras›ndaki genetik ve
fenotipik korelasyonlar›n yans›z tahminler veren
yöntemlerle h›zl› ve do¤ru bir flekilde tahmini büyük önem
tafl›maktad›r. Tahminlerin güvenirli¤ini etkileyen bafll›ca
faktörler; ›slah edilecek özelliklere ait yeterli say›da ve
do¤ru tutulmufl kay›tlar ile analizin verinin yap›s›na uygun
yöntem ve modeller kullan›larak yap›lmas›d›r.
Birden fazla özelli¤i esas alan analizler, ›slah
stratejilerine ba¤l› olarak farkl› amaçlar tafl›yabilir.
Bunlar›, hayvanlar›n fakl› özelliklerini içeren toplam
genetik de¤erlerinin (dam›zl›k de¤erlerinin) tahmin
edilmesi, özellikler aras›ndaki genetik mekanizmalar›n
aç›klanmas›, özellikler üzerinde etkili olabilecek çevre
faktörleri aras›ndaki iliflkilerin belirlenmesi vb. fleklinde
s›ralamak mümkündür. Çoklu karakter analizlerinin ›slah
çal›flmalar›na getirdi¤i temel katk› iflletmelere hem zaman
hem de parasal yönden önemli avantajlar getiren dolayl›
seleksiyona esas oluflturacak bilgiler de verebilmesidir.
E¤er, birden fazla özellik aras›ndaki genetik korelasyonlar
güvenilir olarak tahmin edilmifl ve yeterince yüksek ise
›slah edilmek istenen özellik için yap›lacak seleksiyon, bu
özellik ile aras›nda yüksek genetik korelasyon (pozitif
veya negatif yönde) bulunan, daha erken yaflta ve daha
kolay tespit edilebilen di¤er bir özellik kullan›larak
yap›labilir. Böylece, generasyonlar aras› süre k›salt›larak
seleksiyonun etkinli¤ini art›rma imkan› yarat›labilir.
Süt s›¤›rc›l›¤›nda laktasyon verim kay›tlar› aras›ndaki
genetik iliflkilerin bilinmesi oldukça önemlidir. Çünkü,
bo¤alar genellikle k›zlar›n›n ilk laktasyon verimlerine göre
seçilirler ve devam eden seleksiyon çal›flmalar› genetik
parametrelerin tahminini zamanla güçlefltirir (1).
Yukar›da verilen bilgiler do¤rultusunda, özellikle
hayvansal üretim içerisinde önemli bir yeri olan süt
s›¤›rc›l›¤› üzerinde bugüne kadar birden fazla verim
yönünde farkl› yöntemler kullan›larak birçok araflt›rma
yap›lm›flt›r. Araflt›rmalarda kullan›lan bu yöntemler
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incelendi¤inde, özellikle son y›llarda klasik En Küçük
Karelerin kullan›ld›¤› Varyans Analizi (ANOVA) yöntemine
alternatif olarak öne ç›kar›lan ve olabilirlik esas›na
dayanan yöntemlerden Bayesian ve REML (Restricted
Maximum Likelihood) yöntemlerinin yo¤un olarak
kullan›ld›¤› dikkat çekmektedir. REML yöntemi ilk defa
1962 y›l›nda Thompson adl› araflt›r›c› taraf›ndan önerilmifl
(2), 1971 y›l›nda Patterson ve Thompson adl› araflt›r›c›lar
taraf›ndan da kullan›m› desteklenmifltir (3). Olabilirlik
esas›na dayanan bu yöntem, klasik ANOVA yöntemlerinde
önemli bir sorun olarak ortaya ç›kabilecek varyans
unsurlar›n›n negatif de¤erli tahminini öngörmemektedir
(4-8). Böylece, negatif de¤erli olarak tahmin edilmifl
varyans unsurlar›n›n fonksiyonlar› olan negatif genetik
parametre tahminleri (negatif kal›t›m derecesi gibi) söz
konusu olmamakta ve bu parametreler teorik s›n›rlar›
içerisinde de¤erler almaktad›r.
Bu çal›flman›n amac›, ülkemizdeki en büyük Siyah
Alaca s›¤›r sürülerinden birine sahip olan Ceylanp›nar
Tar›m ‹flletmesi’nde yetifltirilen Siyah Alaca s›¤›rlarda ilk
üç laktasyon süt verimine ait kal›t›m dereceleri ile
laktasyon s›ralar› aras›ndaki genetik ve fenotipik
korelasyonlar›n REML yöntemi kullan›larak tahmini ve süt
verimine etkili olabilecek baz› çevre faktörlerinin
(buza¤›lama yafl›, buza¤›lama y›l› ve ay› gibi) etkilerinin
ortaya konulmas›d›r.

Materyal ve Metot
Materyal
Bu çal›flmada, Ceylanp›nar Tar›m ‹flletmesi S›¤›rc›l›k
Ünitesinde yetifltirilen Siyah Alaca inekler için ayl›k olarak
tutulan süt verim kay›tlar› (inek kulak numaras›, do¤urma
tarihi, kontrol tarihleri ve verimleri) ile bu ineklerle ilgili
pedigri kay›tlar› (inek ad› ve kulak numaras›, do¤um
tarihi, ›rk›, baba ad› ve kulak numaras›, ana ad› ve kulak
numaras›) incelenmifl ve 68 bo¤an›n k›z› olan ve 19901997 y›llar› aras›nda do¤um yapan 1816 bafl inekten elde
edilen 1520 adet 1., 1206 adet 2. ve 758 adet 3.
laktasyon kayd› olmak üzere toplam 3484 adet süt verim
kayd› kullan›lm›flt›r. Çal›flmada kullan›lan veri setine iliflkin
özet istatistikler Tablo 1’de verilmifltir.
Ceylanp›nar Tar›m ‹flletmesi Süt S›¤›rc›l›¤› Ünitesi’nde
yetifltirilen Siyah Alaca s›¤›rlar›n süt verim kontrolleri
Aral›k 1983 tarihinden bafllamak üzere halen günde 3
sa¤›m üzerinden ayda 1 kez (her ay›n 1. günü)
yap›lmaktad›r. Çal›flmada, ineklerin gerçek süt verimleri
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Tablo 1. Analizde Kullan›lan Veri Setine ‹liflkin ‹statistikler

Bilgiler / Laktasyon S›ras›

1. Laktasyon

2. Laktasyon

3. Laktasyon

1520

1206

758

5046,3

5175,8

5268,2

Standart Sapma

1213,9

1285,5

1302,7

Standart Hata

31,13

37,02

47,32

Varyasyon Katsay›s› (%)

24,05

24,84

24,73

305,6

300,5

303,6

Sabit Etkili Faktör Say›s›

2

2

2

1. Sabit Etki-Seviye Say›s›

Buza¤›lama Y›l›-8

Buza¤›lama Y›l›-8

Buza¤›lama Y›l›-8

2. Sabit Etki-Seviye Say›s›

Buza¤›lama Ay›-12

Buza¤›lama Ay›-12

Buza¤›lama Ay›-12

1

1

1

Buza¤›lama Yafl›

Buza¤›lama Yafl›

Buza¤›lama Yafl›

Buza¤›lama Yafl› Ort. (ay)

27,48

38,62

50,15

Standart Sapma

2,41

4,40

4,91

Kay›t Say›s› (n)
305 Gün Süt Ver. Ort. (kg)

Laktasyon Süresi Ort. (gün)

Sürekli De¤iflken Say›s›
Sürekli De¤iflken Ad›

Visual Basic programlama dilinde gelifltirilmifl bir program
yard›m›yla ayl›k süt verim kontrol kay›tlar› kullan›larak
Fleischmann yöntemine göre hesaplanm›flt›r (9).
Laktasyon süresi 305 günün üzerinde olan ineklerin
(toplam 1423 kay›t) ilk 305 günde verdikleri süt
verimleri, 305 günlük süt verimleri olarak al›nm›flt›r.
Herhangi bir müdahale veya d›fl etki (hastal›k, kesim, sat›fl
vb.) olmamas›na ra¤men do¤al olarak 305 günden önce
kuruya ç›kan ineklerin (toplam 1187 kay›t) gerçek süt
verimleri ise 305 günlük süt verimi olarak
de¤erlendirilmifltir.
Do¤al yap›lar›na ba¤l› olmayan nedenlerle laktasyon
süreleri 305 günün alt›na düflen ineklerin (toplam 874
kay›t) 305 günlük süt verimlerinin hesaplanmas› amac›yla
önce, yukar›da bahsedilen program yard›m›yla veri seti
içinde yer alan her bir ine¤in mevcut kontrol günü
verimlerinden yararlan›larak birer ayl›k (30,5’er günlük)
aral›klarla süt verimleri hesaplanm›flt›r. Daha sonra
Harvey taraf›ndan gelifltirilen paket progamla (10)
yukar›da belirtilen flekilde oluflturulan 15 s›n›fa ait
toplamal› etki miktarlar› hesaplanm›flt›r. Bu etki
miktarlar›ndan 305 gün s›n›f›na (10 ayl›k: 10 x 30,5 =
305 gün) ait de¤er standart kabul edilerek Akar ve
Pekel’in verdi¤i yöntemle tüm s›n›flar için çarp›msal
düzeltme katsay›lar› hesaplanm›flt›r (11). Do¤al yap›lar›na

ba¤l› olmayan nedenlerle laktasyon süreleri 305 günün
alt›nda olan ineklerin 305 günlük süt verimleri bu
çarp›msal
düzeltme
katsay›lar›
kullan›larak
hesaplanm›flt›r.

Metot
Bu çal›flmada, laktasyon s›ralar›na ait süt verimlerinin
kal›t›m dereceleri, laktasyon s›ralar› aras›ndaki genetik ve
fenotipik korelasyonlar›n REML tahminleri için Derivative
Free REML (DFREML) Ver 3.0 β program paketi
içerisinde yer alan ve çoklu karakter analizleri için
gelifltirilmifl olan DXMUX alt program› kullan›lm›flt›r (12).
DFREML’da yer alan tüm modeller hayvan modelini esas
almaktad›r. Bu nedenle analizlerde bireysel hayvan etkileri
flansa ba¤l› etkiler olarak al›nm›flt›r.
Yap›lan ön analizlerde buza¤›lama y›l›, buza¤›lama ay›
ve buza¤›lama yafl›n›n süt verimlerini önemli düzeyde
etkileyen faktörler oldu¤u görülmüfltür (P < 0,01). Bu
nedenle analizde buza¤›lama y›l› ve ay› sabit etkili çevre
faktörleri, buza¤›lama yafl› da sürekli de¤iflken olarak
modele dahil edilmifltir.
Analizde afla¤›da verilen bireysel hayvan modeli
kullan›lm›flt›r.
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Ytijk = µt + ati + bytj + batk + bt Xtijk + etijk
Modelde;
Ytijk = j. buza¤›lama y›l›nda, k. buza¤›lama ay›nda, i.
hayvan›n t. laktasyon s›ras›na (t = 1,2,3) ait 305 günlük
süt verimini,
µt = t. laktasyon s›ras› için genel ortalamaya iliflkin
katsay›,
ati = t. laktasyon s›ras› için i. hayvana ait eklemeli
genetik etkiyi, ati ~ NID (0, σ2a),
bytj = t. laktasyon s›ras› için j. buza¤›lama y›l›n›n
etkisini (j = 1,...,8),
batk = t. laktasyon s›ras› için k. buza¤›lama ay›n›n
etkisini (k = 1,...,12),
bt = t. laktasyon s›ras› için süt veriminin buza¤›lama
yafl›na regresyonunu,
Xtijk = j. buza¤›lama y›l›nda k. buza¤›lama ay›nda t.
laktasyonuna bafllayan i. hayvan›n ay olarak buza¤›lama
yafl›n›,
etijk = t. laktasyon s›ras› için tesadüfi çevre etkisini
(hatay›), etijk ~ NID (0, σ2e) ifade etmektedir.
Bulgular
Yap›lan analiz sonucu buza¤›lama y›llar›na ait 305
günlük süt verim ortalamalar› çoklu karfl›laflt›rma test
(Duncan) sonuçlar› ile birlikte Tablo 2’de verilmifltir (P <
0,01). Bu de¤erler incelendi¤inde; 1990-1997 y›llar›n›
kapsayan süreçte laktasyon s›ralar›na ait süt verimleri

ortalamalar› aras›nda; 1. laktasyon s›ras› için her y›l
(1990-1997) önemli bir fakl›l›¤›n oldu¤u; 2. laktasyon
s›ras› için 1991-1992, 3. laktasyon s›ras› için de 19901991 y›llar› hariç her y›l aras›ndaki farkl›l›¤›n önemli
oldu¤u görülmektedir. Sürüde laktasyon s›ralar›n›n tümü
için süt verim ortalamalar›nda sadece 1995-1996 y›llar›
aras›nda önemli bir düflüflün oldu¤u, di¤er y›llarda ise her
laktasyon s›ras› için istatiksel olarak da önemli olan bir
art›fl gerçekleflti¤i görülmektedir.
Analiz sonucu buza¤›lama aylar›na ait 305 günlük süt
verim ortalamalar› çoklu karfl›laflt›rma test (Duncan)
sonuçlar› ile birlikte Tablo 3’te verilmifltir. Bu tablo
incelendi¤inde, buza¤›lama aylar›n›n da laktasyon
s›ralar›na ait süt verimleri ortalamalar› üzerinde istatiksel
olarak önemli etkide bulunduklar› görülmektedir (P <
0,01). Bu de¤erler incelendi¤inde; en yüksek süt
veriminin 1. laktasyon s›ras› için Mart, 2. laktasyon s›ras›
için Aral›k, 3. laktasyon s›ras› için ise fiubat; en düflük süt
veriminin ise 1. laktasyon s›ras› için Haziran, 2. laktasyon
s›ras› için A¤ustos, 3. laktasyon s›ras› için ise Temmuz
ay›nda gerçekleflti¤i görülmektedir. Buza¤›lama aylar›na
göre laktasyon s›ralar›na ait 305 günlük süt verimleri
ortalamalar› için fiekil 1’de verilen grafik incelendi¤inde,
ortalama verimler ile hava s›cakl›¤› aras›nda genellikle ters
bir iliflki oldu¤u, özellikle de Aral›k, Ocak, fiubat ve Mart
aylar›nda do¤um yapan ineklerin ortalamadan daha
yüksek, di¤er aylarda do¤um yapan ineklerin ise daha
düflük süt verimi sergiledikleri görülmektedir.
Yap›lan analiz sonucu laktasyon s›ralar›na ait varyans
ve kovaryans unsurlar›n›n mutlak de¤erleri Tablo 4’te, süt
verimleri için tahmin edilen kal›t›m dereceleri, genetik ve

Tablo 2. Buza¤›lama Y›llar›na Göre Laktasyon S›ralar›na Ait 305 Günlük Süt Verim Ortalamalar›
1. Laktasyon1

Lak. S›ra

1:

2. Laktasyon1

3. Laktasyon1

Y›llar

n

–
X

n

–
X

n

–
X

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

140
242
266
212
150
169
215
126

3578,31 h
4327,23 g
4479,03 f
4924,57 e
5155,83 d
6109,27 b
5976,72 c
6316,62 a

220
87
187
197
143
112
142
118

3900,14 g
4464,50 f
4435,48 f
5271,82 e
5554,60 d
6209,47 b
6007,37 c
6650,92 a

67
144
65
124
121
105
81
51

4303,88 g
4290,21 g
4442,66 f
4983,65 e
5583,44 d
6401,14 b
6095,90 c
6644,65 a

Ayn› sütunda farkl› harf tafl›yan ortalamalar birbirinden farkl›d›r (P < 0,01).
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Tablo 3. Buza¤›lama Aylar›na Göre Laktasyon S›ralar›na Ait 305 Günlük Süt Verim Ortalamalar›
1. Laktasyon1

Lak. S›ra

–
X

3. Laktasyon1
–
X

n

–
X

d

83

5321,67

c

5395,09

a

83

5693,99

a

5302,50

b

75

5249,41

d

5100,90

d

61

5187,15

de

111

5083,06

d

61

5136,79

e
de

Aylar

n

Ocak

136

5378,72

b

131

5101,03

fiubat

104

5398,48

ab

112

Mart

140

5469,99

a

117

5058,81

d

Nisan

151

n

107

May›s

173

5112,91

cd

Haziran

151

4726,22

f

119

5282,16

bc

69

5159,10

Temmuz

131

4768,20

ef

108

4948,24

e

52

5011,08

f

4770,03

ef

4947,49

e

63

5057,06

ef

82

5088,62

d

49

5065,04

ef

A¤ustos

126

75

Eylül

81

4885,54

de

Ekim

118

4871,85

de

69

5196,96

c

57

5353,95

c

Kas›m

78

4837,40

e

102

5237,36

bc

53

5305,87

cd

5159,63

c

5411,51

a

52

5495,54

b

Aral›k

131

73

Ayn› sütunda farkl› harf tafl›yan ortalamalar birbirinden farkl›d›r (P < 0,01).

5700
Lak1

Lak2

Lak3

5500

5300

5100

4900

Aral›k

Kas›m

Ekim

Eylül

A¤ustos

Temmuz

Haziran

May›s

Nisan

Mart

fiubat

4700
Ocak

305 Gün Süt Verimleri Ortalamas› (kg)

1:

2. Laktasyon1

Buza¤›lama Aylar›

fiekil 1. Buza¤›lama Aylar›na Göre Laktasyon S›ralar›na Ait 305 Günlük Süt Verim Ortalamalar›
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Tablo 4. Laktasyon S›ralar› ‹çin Varyans ve Kovaryans Unsurlar›n›n Mutlak De¤erleri
Laktasyon S›ras›

1. Laktasyon

2. Laktasyon

3. Laktasyon

1. Laktasyon

195656,6-464089,8

183052,2

164023,1

2. Laktasyon

284195,8

314443,5-537537,4

244127,1

3. Laktasyon

260316,4

311799,4

344255,9-615663,3

Köflegendekiler s›ras›yla genetik ve çevresel varyans, köflegen üstündekiler genetik kovaryans, köflegen alt›ndakiler ise çevresel kovaryans de¤erlerini
göstermektedir.

fenotipik korelasyonlar ise Tablo 5’te verilmifltir. Bu
tablolardan da görülebilece¤i gibi laktasyon s›ralar›na (1.,
2. ve 3.) ait süt verimleri için kal›t›m dereceleri s›ras›yla
0,297, 0,369 ve 0,359 olarak bulunmufltur. Bu
iflletmedeki hayvanlar›n süt verimi yönündeki genetik
yap›lar›n›n önemli say›labilecek düzeyde birbirlerinden
farkl› oldu¤unu, dolay›s›yla uygulanacak seleksiyondaki
isabetin de yüksek olabilece¤ini göstermektedir. Ayr›ca,
2. ve 3. laktasyon s›ralar› için tahmin edilen kal›t›m
derecelerinin birbirine yak›n ve 1. laktasyon için tahmin
edilenden yaklafl›k 0,06-0,07 daha büyük, bir baflka
ifadeyle % 20-24 daha yüksek olmas›; ilk laktasyon
verimleri üzerinde ya çevresel faktörlerin daha fazla etkili
oldu¤u, ya da ineklerde süt verimlerini etkileyen genler ile
bu genlerin etki miktarlar›n›n yaflla birlikte de¤iflmifl
olabilece¤i fleklinde yorumlanabilir.
Genetik korelasyonlar incelendi¤inde, ilk üç laktasyona
ait süt verimleri aras›nda pozitif yönde ve istatistiki aç›dan
önemli bir genetik iliflkinin bulundu¤u, ayr›ca birbirini
takip eden laktasyonlar (1. ile 2. ve 2. ile 3.) aras›ndaki
genetik korelasyonlar›n istatiksel olarak da di¤erinden (1.
ile 3.) daha yüksek oldu¤u görülmüfltür (P < 0,05). Bu
sonuçlar birbiri ard›na gelen laktasyonlarda süt verimleri
üzerinde etkili olabilecek çevresel faktörlerin daha benzer
olabilece¤i, ya da süt verimini belirleyen genler ile ve bu
genlerin etki miktarlar›n›n birbirini takip eden
laktasyonlarda birbirlerine daha yak›n olabilece¤i fleklinde
de¤erlendirilebilir.

Tart›flma
Bu çal›flmadan elde edilen sonuçlar afla¤›da maddeler
halinde tart›fl›lm›flt›r.
a) Buza¤›lama y›llar›n›n süt verimleri üzerinde önemli
düzeyde etkili bir çevre faktörü olabilece¤i, dolay›s›yla
farkl› y›llardan elde edilen verilerin kullan›ld›¤› ›slah
çal›flmalar›nda bu faktörün de analizlerde dikkate
al›nmas›n›n gerekti¤i,
b) Buza¤›lama aylar›n›n süt verimleri üzerinde önemli
düzeyde etkili bir çevre faktörü olabilece¤i (özellikle hava
s›cakl›¤›n›n düflük oldu¤u aylarda do¤um yapan ineklerin
di¤er aylarda do¤um yapan ineklere göre daha fazla süt
verimi gösterdikleri), dolay›s›yla süt s›¤›rc›l›¤›
iflletmelerindeki do¤umlar›n y›l içerisindeki da¤›l›mlar›n›n
planlanmas›nda di¤er unsurlarla (çevresel, finansal,
yönetsel vb.) birlikte bu etkinin de göz önünde
bulundurulmas› gerekti¤i,
c) Bu çal›flmadan elde edilen kal›t›m derecesi
tahminleri, daha önce Siyah Alaca s›¤›rlar üzerinde yap›lan
benzer araflt›rmalardan elde edilen tahminlere (0,33,
0,33, 0,34 - 0,36, 0,30, 0,30 - 0,34, 0,31, 0,27)
oldukça yak›nd›r (1,13,14). Farkl› laktasyon s›ralar›na ait
kal›t›m derecelerinin beklenildi¤i flekilde fakl›l›k
gösterebilece¤i (bu çal›flma için 2. ve 3. laktasyon s›ralar›
için tahmin edilen kal›t›m derecelerinin birbirine yak›n ve
ilk laktasyon için tahmin edilenden yaklafl›k 0,06-0,07
daha büyük oldu¤u), dolay›s›yla farkl› laktasyon s›ralar›na

Tablo 5. Laktasyon S›ralar› ‹çin Kal›t›m Dereceleri, Genetik ve Fenotipik Korelasyonlar
Laktasyon S›ras›

1. Laktasyon

2. Laktasyon

3. Laktasyon

1. Laktasyon

0,297 ± 0,025

0,738 ± 0,017

0,632 ± 0,022

2. Laktasyon

0,569 ± 0,021

0,369 ± 0,027

0,742 ± 0,024

3. Laktasyon

0,487 ± 0,052

0,542 ± 0,031

0,359 ± 0,034

Köflegendeki de¤erler kal›t›m derecelerini, köflegen üstündeki de¤erler genetik korelasyonlar›, köflegen alt›ndakiler ise fenotipik korelasyonlar›
göstermektedir.
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ait verilerin analizinde, daha güvenilir ve do¤ru sonuçlar
al›nmas› için olas› bu farkl›l›¤›n da dikkate al›narak,
özellikle farkl› laktasyon süt verimlerini farkl› özellikler
olarak de¤erlendiren yaklafl›mlar söz konusu oldu¤unda
toplam dam›zl›k de¤erin tahmininde kullan›lacak kal›t›m
derecelerinin ayr› ayr› hesaplanmas› gerekti¤i,
d) Bu çal›flmadan elde edilen genetik korelasyonlar;
daha önce yap›lan benzer araflt›rmalar›n bir bölümünde
elde edilen genetik korelasyon tahminlerinden (s›ras›yla 1.

ile 2., 1. ile 3. ve 2. ile 3. laktasyon s›ralar› için 0,86,
0,85 ve 0,87 - 0,86, 0,86 ve 0,99 - ortalama 0,80) daha
düflük bulunmufltur (1,13,14). Birbirini takip eden
laktasyon s›ralar›na ait süt verimleri aras›ndaki fenotipik,
özellikle de genetik korelasyonlar›n pozitif yönde ve
istatistiki aç›dan önemli oldu¤u, dolay›s›yla ineklerin ilk
laktasyon verimlerinin daha sonraki laktasyon verimleri
hakk›nda önemli bir kriter olarak kullan›labilece¤i
anlafl›lmaktad›r.
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